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LITERATURE ADJUSTMENTS AND A SETTING SAMPLE "KURT KANUNU" (WET LAW) ABSTRACT
One of the most impressive and shortest ways of expressing and conveying something can be considered literature. The interest of fiction has existed in various ways since the earliest times. Along with the emergence of the word in this sense, the results of this narrative desire appeared with different types and took place in the history of literature. The mysterious transfer of the myths from the oral period, style of the epics, the existence of the legends, and the first times in the history of mankind have been recorded in oral form. This transfer requirement also shows that you need to utilize the fiction while trying to fit in an understanding of events that societies can not understand. In addition to literature, visual arts is another way of telling a film / series. The cinema, which has a history of about a century, has benefited from literary genres as a scenario. It is not possible to recall it when it is thought that cinema has a power to hold in many art branches. However, this relationship can be said to have been mostly with the novel type. In different periods there are novels whose masterpieces are adapted to the cinema. The novel Kurt Kanunu of Kemal Tahir was also visualized as a television series, influenced by cinema-literature interaction. Kemal Tahir, who describes a wide range of historical processes, is important in this visualization choice. This work will focus on the visualization of the novel Kurt Kanunu, a literary text, as a series.
STRUCTURED ABSTRACT
One of the most impressive and shortest ways of expressing and conveying something can be considered literature. Along with the emergence of the word in this sense, the results of this narrative desire appeared with different types and took place in the history of literature. The interest of fiction has existed since the earliest times in various ways as mentioned above. The existence of myths, legends, myths from oral periods; it shows that you need to benefit from the fiction while trying to fit in an understanding of events that societies can not understand. Even in the imagination of objects and persons, the making of a story, imagination and creative ability. Is this interest the purpose of moving away from reality? Wells answer this question as follows. According to that; even in a fantastic narrative, the reader seeks the truth, and the writer must try to relate to the truth, even with boring details, to help the reader to tamper with the impossible in order to catch the reader. In this case, interest in fiction is a necessity in itself, apart from being different from reality.
It also shows that people need to benefit from fiction while trying to fit in an understanding of events that need to be understood by communities. The oral narratives of the early periods were replaced by mesnevi, stories, and novels in modern times. Among them, the place of the novel, which is the scope of its scope, is considered separately.
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Because at the beginning there were arguments that the journalist would end the literature. It will continue with the debate over time that the cinema will finish the novel. In general, however, literature preserves the novel arena in particular, and does not leave its own language to another artistic approach. Besides visual arts, visual arts is another way of expressing "visual" in cinema / string genres. The cinema, which has a history of about a century, has benefited from literary genres as a scenario. It is not possible to recall it when it is thought that Sineman has a power to hold in many art branches. However, this relationship can be said to have been mostly with the novel type.
In different periods there are novels whose masterpieces are adapted to the cinema. The novel Kurt Kanunu of Kemal Tahir was also visualized as a television series, influenced by cinema-literature interaction. Kemal Tahir, who describes a wide range of historical processes, is important in this visualization choice. This work will focus on the visualization of the novel Kurt Kanunu, a literary text, as a series. Visual arts, although it has certain advantages of visibility, can not overcome the advantages provided by the need to visualize the fiction. Or is it a novel that has been shadowed by adaptations?
In the work done, the main reasons why the cinema is interested in literature will be considered. Of course, cinema needs a story, event completeness. This leads to a natural relationship between similar species based on the narrative tradition, although one is visual and the other is written. On the other hand, apart from the need for an interesting narrative that the cinema has shown, it also aims to make a profit. Nowadays, when it comes to literary adaptations, only cinema does not come to mind. Maybe there is more television culture than cinema. So what is presented is the "customer" type audience left the audience. Ugur Batı wants to draw attention to this aspect of the popular audience, adding it to the study of 'The Book of Aşk-ı Memnu has also been published (!)'. And the one we asked above answers the question of whether the visuality is ahead of the novel.
In this context, Kemal Tahir's Kurt Kanunu novel was adapted in series by TRT in Pana Filmmaking. The first episode ended on February 7, 2012 with the eighteenth episode on June 6, 2012. In fact, the novel was adapted as a film in 1991. What could be the reason for the adaptation of the novel to the series again?
Could there be interest in adapting to historical issues between the adaptation purposes of the Kurt Kanunu? Earlier in the series titled Muhteşem Yüzyıl (Magnificent Century), describing Kanuni, he was criticized from the earliest times. But despite all the criticism, there was interest in the audience. In terms of his characters, the Kurt Kanunu number series can be considered as a series on history.
Although the period does not seem to coincide with current debates, the Kurt Kanunu version has not been as popular as other adaptations. In this context, when Kemal Tahir's concept of novelty is known, he comes to the mind with the question, "Is it appropriate to adapt each novel to cinema? Of course, it is not enough to search for answers to our literary struggle, which is just to be our representative. It is a question that should be questioned by the movie theater which has different As a result, it can be said that the adaptation of the Kurt Kanunu, under the influence of the writer style of Kemal Tahir as much as the intention and purpose of the producer, is in a different category from the other adaptation series. From the targeted audiences to the fictional commentary, the Kurt Law has been a successful adaptation except for some shortcomings. Kemal Tahir, a late-discovered writer, needs to be brought to our people through visual communication tools. By adopting the TRT Yol Ayrımı novel, he has almost undertaken a mission. Even if it is not a series, interpretation of visuals from the State Mother to Rahmet Yolları Kesti and other Kemal Tahir novels as cinematographic films will enrich both our cultural agenda and the visual passivity of the visual art to the semi-passive audience.
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GİRİŞ
İnsanın kurguya ilgisi, değişik yollarla en eski devirlerden bu yana var olagelmiştir. Sözlü dönemlerden kalma mitlerin, destanların, efsanelerin varlığı; toplumların anlamlandıramadığı olayları bir anlama sığdırmaya çalışırken kurgudan yararlanma ihtiyacı duyduğunu gösterir. Nesneler ve kişiler hakkındaki tasavvurlarda bile bir hikâyenin uydurulması, olay bütünlüğünün; hayal gücüne ve yaratıcı yeteneğe etkisi olarak kabul edilebilir. Bu ilgi, realiteden uzaklaşma amacı mıdır? Oysa fantastik bir anlatıda bile okur bir oranda gerçeği arar ve yazarın okuru yakalayabilmek için söz konusu imkansızı ehlileştirmek için okura yardımcı olması, sıkıcı ayrıntılarla da olsa gerçekle ilişki kurmaya çalışması gerekir. (Wells, 2001, s.7-8) Şu halde kurguya yönelik ilgi, gerçeklikten farklı olmasının dışında başlı başına bir ihtiyaçtır.
İlk dönemlerin sözlü anlatılarının yerini modern zamanlarda mesnevi, hikâye, roman gibi türler almıştır. Bunlar içerisinde, kapsamının genişliği gereği romanın yeri ayrı kabul edilir. Çünkü başlangıçta gazetenin edebiyatı bitireceği yönündeki tartışmalar zamanla sinemanın romanı bitireceği tartışmalarına bırakır. Devamında radyo ve televizyon da benzer endişelere yol açar. (Özdenören- Kahraman, 2008, s.114 ) Ne var ki genelde edebiyat, özelde roman varlık sahasını korur ve kendine özgü dilini başka bir sanat türüne bırakmaz.
Görsel sanatlar, her ne kadar görselliğe ait bazı avantajlara sahip olsa da kurgu anlatılara duyulan ihtiyacı görselliğin sağladığı avantajlar gölgelemez. Bu anlamda anlatım merkezli türlerin yolları kesişir. Nitekim edebiyat varlık sahasını korumasına rağmen modernizmle birlikte gelişen diğer yeni türler, daha ortaya çıkışlarından itibaren bu sahaya ilgi gösterirler.
EDEBİYAT SİNEMA İLİŞKİSİ:
Sinema ile edebiyat arasındaki ilişki 20. Yüzyılın başlarından itibaren gelişir. Aslında bu dönem sinemanın; gelişimi, türlerini geliştirmesi, dilini zenginleştirme açısından da ilk varlık gösterisidir. Mesela sinema tarihinde ilk bilim kurgu filmi sayılan ve George Melies'in çektiği Aya Sinemanın edebiyata ilgi duymasının başlıca sebebi elbette bir hikâyeye, olay bütünlüğüne ihtiyaç duymasıdır. Bu sebep, biri yazılı diğeri görsel olsa da anlatı geleneğine dayanan benzer türler arasındaki doğal ilişkidir. Öte yandan sinema, gösterdiği ilgide anlatı ihtiyacı dışında da birtakım çıkar amaçları güder. Gerekçeleri günün ve seyircinin durumuna göre değişmekle birlikte, uyarlamalar yoluyla sinemanın özellikle romana ilgi duyma sebeplerinden başlıcalarını, şu şekilde tespit etmek mümkün gözükmektedir:
1-Sinemanın kendisi zaten bir tüm sanattır. Yani diğer sanat türlerinin hepsinin birleşiminden ortaya çıkmıştır; dolayısıyla diğer sanat türlerine açık ve yatkındır. Bu türlerdeki ürünleri kolaylıkla özümseyebilir. (Özön, 1972, s.5) 2-Melodramik yapımların izleyici tarafından ilgi görmesi, sinemayı daha çok bu izlekte senaryoları işlemeye yönlendirmiştir. Bu anlamda melodramik konulu edebi örnekler sinema açısından uyarlamaya değer görülmektedirler. Örneğin Reşat Nuri'nin Yaprak Dökümü, Halide Edip'in Kalp Ağrısı, Kerime Nadir'in Samanyolu, Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği gibi romanlar; Yeşilçam melodramlarının günümüzdeki boşluğunu, televizyonda dolduran melodramik yapımlardır. (Batı, 2010, s.4) 3-Sinemaya uygulanan sansür ve baskılar da uyarlamalara duyulan ilgi ve ihtiyacı etkilemiştir. Çeşitli sıkıntılar doğurabilecek yeni ve özgün bir senaryoyu çekmek yerine bilinen bir eseri uyarlamak, çeşitli dönemlerde tercih edilen bir yöntem olmuştur. Örneğin Amerikan sinemasında 1907-1908 yıllarındaki sansür baskısı ile roman-oyun uyarlamalarında artış görülür. (Çetin, 2005, s.21) 4-Çeşitli dönemlerde yaygınlaştırılmaya çalışılan çeşitli ideolojilerin sanattaki temsilcileri bunu, sinema yapmaya çalışırken edebi metinlerden yararlanmayı daha doğru bulmuşlardır. 1960'lı yıllarda Türk sinemasında görülen sosyalist bakış açısına sahip toplumsal gerçekçi filmlerde bu görülür. (Kasım, 2012, s.23-37) Sinemanın edebiyata olan ilgisi bu dört sebep etrafında ele alınabilir. Bu sebeplere zaman içerisinde yenileri eklenebilir. Fakat genel anlamda şurası bir gerçektir ki sinemanın; görsellik, müzik, oyunculuk gibi türe özgü farklıkları yanında sağlam bir metne, iyi bir hikâyeye ihtiyacı her zaman olacaktır.
YAZIDAN EKRANA UYARLAMA SORUNU:
Uyarlamalarda edebi eserin niteliklerini kaybetmesi meselesi, geçmişten günümüze tartışılmıştır. Gerçi uyarlamalarda birtakım farkların olacağı muhakkaktır. Sinema dili ile edebiyat dilinin kendine özgülüğü, her zaman için uyarlamaları zorlaştırmıştır. Film retoriği yani sinemanın dili filmin hikâyesinden bambaşkadır. Bir filmin anlaşılmasında esas nokta içerik ile film arasındaki ilgidir. Edebiyatın anlatım teorisi ise ifade ile hikâye arasındaki ayrışmadır. (Mencütekin, 2010, s.260) Fakat romandaki genel duruş ve bakış açısının; yeniden yahut tezat bir şekilde yorumu, sanatsal hoşgörüyü sarsar. Yine filmlerin asla edebi metnin yerini tutmayacağı, anlatmak istediğini verirken edebi dil kadar başarılı olmayacağı bir başka görüştür. Rasim Özdenören, hikâyenin veya romanın kendisi özgül bir dile sahipse, bu özgül dilin sinema ya da televizyonun özgül diline çevrilemeyeceğini savunur. Kendi hikâyelerinden birinin uyarlama çalışmasını bu bağlamda örnekler. Çözülme öyküsünde bir iç konuşmanın, 'Şimdi içerdeyim' ifadesinin tamamen mekân "Film, hikâye beklentisi içindeki seyirciye bekledikleri tarzda bir hikâye sunmaz. Aslında, bir klasik anlatı sinemasında, yatay bir ilerleyiş ve gerilim doğrultusunda ele alındığı takdirde çok daha farklı bir biçime bürünebilecek olan bu yapıt, beklentileri boşa çıkarır." (Tunalı, 2010, s.35) Özellikle uyarlamalarda eseri daha önceden okumuş olanlarla okumamış olanlar arasında beğeni farklılığı olacağı muhakkaktır. Burada her iki sanatın kendi olanaklarının da etkisi büyüktür. Örneğin Charles Dickens'in Büyük Umutlar romanında, Pip karakterine yardım eden kişi roman boyunca bir muammadır. Yazarın okuru şaşırtma arzusuyla bu kişinin Bayan Hawisham olabileceği hissettirilir. Sonradan anlaşılır ki bu kişi, Pip'in, romanın başında yardım ettiği mahkûmdur. Oysa 1998'de yılında yapılmış Büyük Umutlar uyarlamasında, mahkûm rolünü Robert De Niro canlandırır. Niro'nun ünü ve karizmasına vakıf seyirci, kolaylıkla mahkûmun tekrar ortaya çıkacağı ve yardım eden kişinin mahkûm olduğu sonucuna ulaşır. Dolayısıyla yazarın arzuladığı okuru şaşırtma beklentisi gerçekleşmez.
SİNEMADAN TELEVİZYON DİZİLERİNE UYARLAMA :
Günümüzde edebiyat uyarlamaları denilince sadece sinema akla gelmez. Belki sinemadan daha fazla televizyon kültürüne dayanır. Yani sunulan şeyin "müşteri" tipi olan seyirci yerini izleyiciye bırakmıştır. Bu iki kavram aynı anlamdaymış gibi gözükse de aralarında birtakım farklar vardır. Seyirci öncelikle dâhildir. Sportif faaliyetlerde tezahüratlarıyla müdahil olduğu durumlar da vardır. Belki sinemada görselliğin akışını teknik olarak değiştiremeyecektir. Fakat öncesinden edindikleriyle sürece, dışarıdan da olsa aktif olarak katılacaktır. Seyirci olmak dolayısıyla öncelikle bir kültürü, bilgiyi gerektirir. O an izlenen filmin türüne, bu türün klişelerine, yönetmenin genel duruşuna dair tecrübeler bu kültürü oluşturur. Alfred Hitchcock filmini seyreden birisi onun tarzı hakkında az buçuk birikime sahiptir. İzleyicilik bir süreklilik arz eder ki süreklilik burada bağımlılık şeklinde de ele alınabilir. Oysa televizyon izleyici edilgendir. En azından popüler kültürün istediği izleyici tipi bu yöndedir. Sunulanı almak dışında bir kültüre yahut kendini yormaya gereksinim duymaz. O konuda izledikleri dışında bir dünyanın varlığını düşünmez. Uğur Batı, çalışmasına 'Aşk-ı Memnu'nun Kitabı da Çıkmış (!)'(Batı, s.1) başlığını eklerken popüler izleyicinin bu yönüne dikkat çekmek ister. Yine izleyicinin müdahalesi kumandayla başka bir kanala geçmek gibi verisi olmayan keskin bir sonuca ya da Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterinin ölümü sonrasında cenaze namazı kılmak gibi anlamsız uygulamalara yöneliktir. Dolayısıyla dizi uyarlamalarını değerlendirirken metinden ziyade öncelikle popüler izleyicinin beklentilerini, yapımcıların da bu beklentiyi ne oranda dikkate aldığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu anlamda dizi uyarlamalarının amacı izleyiciye sağlam bir hikâye sunmak değil, onun beğenisi doğrultusunda edebi metni yeniden şekillendirmektir. Nitekim Uğur Batı, Aşk-ı Memnu dizisini ele alan çalışmasında, aslında melodramik unsurlar olmayan realist bir romanın melodramik bir tarzda günümüz seyircinin ilgisini çekecek şekilde uyarlanmasını eleştirir. (Batı, Dizi uyarlamalarının bir başka yönü de olumlu ve olumsuz taraflarıdır. Abdülkadir Önkol, üniversite öğrencilerinin uyarlama dizilere bakışını irdelediği çalışmasında olumlu veya olumsuz yönlere yaptığı analizler sonucu birtakım tespitler getirir. Doğru bulanlar; kitap okumanın sıkıcı olduğu, eski hikâyecilerin şimdikilere nazaran daha yaratıcı görülmesi, kültürümüzü yansıtması, romanları tanıtarak çok okunmalarını sağlamaları, herkesin okumadığı bir toplumda kitaplara yönelik merakı artırdığı, dizi ile roman arasındaki ilişkinin bu sayede daha iyi incelenebildiği, her kitaba ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda dizilerin o kitabın dili, üslubu hakkında bilgi verdiği gibi görüşler ileri sürmüşlerdir. Yanlış bulanlarsa roman okumanın daha mantıklı olduğunu, ticari amaçların romanı asıl konusundan uzaklaştırdığını, romanın içeriğiyle örtüşmediğini, kitabın bıraktığı etkiyi bırakmadığını, bireylerin okuma isteğini kırdığını, hayal gücünü sınırladığını,
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Volume 12/35 romanın senaryolaştırmak için yazılmış bir tür olmadığını, reyting uğruna edebiyatın göz ardı edildiğini, dizilerin çok tutularak kitaba ilgiyi azalttığı için gereksiz olduğunu, insanı hazıra alıştırarak kültür seviyesini azalttığını savunmuşlardır. (Önkol, 2011, s.84-85) Tahir' in genel romancılık üslubundan gerekse işlediği konu itibariyle melodramlaşmaya uygun bir eser değildir. Nitekim dizinin yayımlanan 18 bölümünde herhangi bir melodramlaştırma görülmez. Belki de 18 bölüm sonra sonlandırılmasında bu tip izleyiciyi çekememesinin etkisi vardır. Öte yandan Kurt Kanunu dizisinin zaten sınırlı bir kitleyi hedeflemesi gerekliliği de vardır. Zira izleyicinin anlatılan olaylarla ilgili bilgisi kadar Kemal Tahir'in genel üslubu hakkında da malumatı gereklidir. Sina Koloğlu da değerlendirmesinde izleyici özelliğinin bu yönüne değinir ve şu ifadeleri kullanır: "Romanını okumadığımız birçok uyarlama izliyoruz. Bizim gibilere baştan, "Romanı okumadıysan filmini hiç izleme" denir ve siz kendinizi eksik hissedersiniz. Ya da uyarlama izlendikten sonra roman okunur. Bu sefer şunu söylerler, "Kurt Kanunu öncesinde 'Esir Şehir' üçlemesini okumadıysanız zaten geçmiş olsun." Yani bu durumda Kemal Tahir'i okumamışların bu diziyi izlemeleri gereksiz, anlamsız, yersiz. Bir diğer gerçek de bu diziyi izleyenlerin çoğunluğunun Kemal Tahir'i bilmeyenler, bilip okumamış olanlar ve sadece belli romanlarını okumuşlardan oluşması." 2 Kurt Kanunu'nun uyarlanış amaçları arasında tarihi konulara uyanan ilginin tesiri olabilir mi? Daha öncesinde Kanuni'yi anlatan Muhteşem Yüzyıl adlı dizi gösterime girdiği ilk zamanlardan itibaren eleştirilmiştir. Fakat onca eleştiriye rağmen seyirci tarafından gördüğü ilgi sürmüştür. Karakterleri bakımından Kurt Kanunu dizisi de tarihi konulu dizi sayılabilir. Ne var ki Kurt Kanunu romanı için tarihi romandan ziyade dönem romanı ifadesi daha doğru olacaktır. Çünkü romanda anlatılan olaylar 1926 geçmekte ve o yıllarda Kemal Tahir on beş on altı yaşındadır. Yani olayların
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Kurt Kanunu romanında, "Cumhuriyet döneminde girişilen bir takım uygulamalar, yazar açısından çöküşü beraberinde getirmesi kaçınılmaz uygulamalardır. Halka rağmen, ama halk için yapılan bütün bu şeyler, batılılaşma serüvenimizin olağan gelişmeleri olarak değerlendirilmiştir." 8 (Sümbüllü-Kacıroğlu, 2007, s.130 ) Açılımların yapıldığı, geçmişin, resmi tarihle çelişecek şekilde sorgulanmaya başladığı bir dönemde; Türkiye'nin çalkantılı bir dönemini konu edinen, resmi tarihin söylediklerinin aksine bir tez ileri süren Kurt Kanunu romanı, bu anlamda televizyon izleyicisinin dikkatini çekebilecek tarihi konulu bir eserdir. TRT'nin, yine Kemal Tahir tarafından yazılmış, bir başka çalkantılı dönemi, ikinci çok partili hayata geçiş denemesini konu edinen Yol Ayrımı'nı uyarlayıp gösterime sunması bu tespitin bir göstergesi sayılabilir. Romanda, İzmir Suikasti'nin İttihat ve Terakki taraftarlarını ortadan kaldırmak için kurulmuş bir tertip olduğu hissettirilir. Dizide, Türkiye tarihinde yer almış olması münasebetiyle Aşk-ı Memnu ya da Yaprak Dökümü'nde olduğu gibi zamanda da uyarlama yapılmadı. Olaylar, roman zamanına uygun ilerledi. Yine bazı karakterle fiziksel portrelere benzerlik ilgisi de kurulmaya çalışıldı. Gerek romandaki tasvirler gerekse dönemin kimi özellikleri ayrıntılarıyla verildi. Özellikle ilk bölümdeki Gülcemal Vapuru görüntüsü, bu anlamda başarılı sayılabilir. Dizi, gösterime girdiği ilk bölümden itibaren olay örgüsü itibariyle romanla uyumlu ilerledi. Bahadır Özdener, yapılan bir söyleşide, son dönemde yapılan uyarlamaların sadece romanın adından ibaret gibi durduğu, Kurt Kanunu dizisinde nasıl bir yol izleneceği sorusu üzerine, romandaki olay örgüsünden kopmayacaklarını şu ifadelerle belirtmişti:
"Kemal Tahir'e çok saygılı, O'nu ve O'nun Türk edebiyatına, topluma katkılarını çok önemseyen bir ekibiz. Onu onore edecek, hak ettiği yere koyacak bir çalışma içinde olduk. Tabii ki kusurlarımız vardır, bunlar için milletimizin affına sığınırız. En zor tarafı da dönemi anlatırken romanın ruhuna sadık kalmaktı. Çünkü senaristlerin alanları hem siyaseten hem de romanın çizdiği çerçeveyle sınırlıydı ama üstesinden geldiklerini düşünüyorum." 3 Dönemin güncel tartışmalarıyla örtüşüyor gözükmesine rağmen Kurt Kanunu uyarlaması diğer uyarlamalar kadar ilgi görmemiştir. Bu bağlamda, Kemal Tahir'in romancılık anlayışı bilindiğinde akla, "Her roman sinemaya yahut diziye uyarlamaya uygun mudur?" sorusu geliyor. Elbette buna, sadece bizim temsilcisi olma gayesi güttüğümüz edebiyat cephesinin cevap araması yeterli değildir. Kendi içinde farklı imkân ve teknikleri bulunan sinema cephesinin de sorgulaması gereken bir meseledir. Dostoyevski'nin romancılık bağlamında yeri, özellikle karakter yaratmada gösterdiği başarı önemlidir. Bununla birlikte geçmişten günümüze yapılan uyarlamalarda bir Dostoyevski uyarlaması ön plana çıkmamıştır. Gerçi Karamazov Kardeşler romanından uyarlanan Karadağlar dizisi izleyicilerden ilgi görmüştür. Fakat bu ilgiyi Uğur Batı'nın Aşk-ı Memnu'ya getirdiği melodramlaştırmak tespitine bağlamak mümkündür. Aynı romanın sinema uyarlaması ise sinema tarihinde öne çıkmayan bir çalışmadır. Oysa Çanlar Kimin İçin Çalıyor filmi en az romanı kadar ilgi görmüştür. Bu örnekler Sefiller, Yüzüklerin Efendisi gibi roman ve filmlerle arttırılabilir. Dostoyevski'nin romancılık üslubu bir olayın aktarımından ziyade kahramanların diyaloğuna dayanır. Ünlü romanı Suç ve Ceza'da suç eyleminin gerçekleşmesi üç beş sayfadan ibarettir. Kahramanları da onun yaratıcı doğası gereği yazar söyleminin gerisinde birer nesne değil kendi dolaysız söylemlerinin öznesidirler. (Bakhtin, 2004, s.9 Kemal Tahir'in sunum biçimi Dostoyevski'nin romancılık üslubuyla örtüşür. Kemal Tahir de birçok romanında kahramanlarını uzun sayfalar boyunca konuşturur. Hatta bazı yerlerde bir olayı yaşandığı şekilde aktarmak yerine bir kahramana naklettirir. Her şeyin ötesinde ana karakter bu diyalogların da gerisindedir ve dinleyen pozisyonundadır. Dolayısıyla Kurt Kanunu romanı üzerine yapılacak bir uyarlamada karşılaşılacak öncelikli sorun bu olacaktır. Üstelik konunun Türkiye'de ayrıntıları pek de bilinmeyen İzmir Suikastına dayanması, meselenin İttihat Terakki tasfiyesi teziyle ele alınmış olması durumu daha da zorlaştıracaktır. Eldeki dar bir zamanda geçen olayların sınırlı zamandaki bir sinema filmi yerine uzun soluklu diziye dağıtılacak olması, bir başka sorun teşkil eden durumdur. Öte yandan romanın bir başka özelliği, görsel açıdan sunumunu da olumsuz yönden etkileyecektir. Bu özellik, yine Kemal Tahir'in genel romancılık duruşuyla örtüşerek, romanın sadece tarihi bilgilere dayanan bir üslupla yazılmamış olmasıdır. Kemal Tahir romanda, tarihsel olduğu kadar ruhsal portreler de sunar.
"Yazar, suikast suçlamasıyla sürekli aranan İttihat ve Terakki Partisi üyelerinin içinde bulunduğu ruhsal durumu oldukça ustaca ve ayrıntılı bir biçimde ele alır. Romanın başkişisi Kara Kemal ve arkadaşlarının yaşadığı iç çatışmalar ve gerilim, roman boyunca olay örgüsünü sürükleyici bir işlev üstlenir. Yine aynı romanda tanıdığımız ve Fethi Naci'nin "muhteşem" diye nitelendirdiği Emin Efendi tiplemesi, yaşadığı iç hesaplaşmanın aracılığıyla son derece etkili ve önemli bir roman kişisi olma niteliği kazandırmıştır." (Göğebakan, 2000, s.122) Dizide diyaloglarda uyarlama yapılabilir miydi? Belki roman okuyucusunun anlamını bilmediği bir sözcük için sözlüğe bakma fırsatı vardır. Dolayısıyla Kemal Tahir'in karakterleri 1926 yılına göre konuşturması doğrudur. Fakat izleyicinin olayları daha iyi anlayabilmesi açısından bazı sözcüklerde sadeleştirmeye gidilebilirdi. Gerçi dizinin yukarıda değinilen hedef kitlesi göz önüne alındığında, bu dizinin izleyicisi zaten o sözcüklere aşinadır savunması gelebilir. Yine de romana bağlı olarak dizide sunulan dile örnek teşkil etmesi bakımından 8. bölümde geçen bir pasajı aktarmak yerinde olacaktır: "Bendeniz mücadelenin münferit şahıslardan ziyade fitneci zihniyete karşı yapılması gerektiği kanaatindeyim. Cumhuriyet rejimimizin selameti için fesat kumkumalarının behemal bertaraf edilmeleri mecburiyeti vardır. Bu bakımdan üç beş çapulcunun ceza alması adalete katiyen kifayet etmeyecektir. Siyaset erbabı hüviyetinde fitne çıkaranlara göz açtırmamak gerekir. Mahkememizin zatı âlinizin şahsında vücut bulan kararlılığı bu hususta büyük önem arz etmektedir…" 4 Dizide eleştirilebilecek bir diğer husus, bazı karakterle o karakterleri canlandıran oyuncuların örtüşmemesidir. Bu, özellikle Gazeteci Murat karakterinde fazlasıyla ön plana çıkar. Bir gazeteci böyle mi canlandırılır sorusu bir tarafa; Gazeteci Murat, Kemal Tahir romanlarında önemli bir yer tutar. Yol Ayrımı'nda, daha belirgin bir karakter olan Gazeteci Murat, Donanma Davası öncesinde bir müddet gazetecilik de yapmış Kemal Tahir'i yansıtır. Dolayısıyla oyuncu seçiminde bu durumun dikkate alınması gerekirdi. Her ne kadar Kurt Kanunu'nda arka planda bir karakter olsa da en azından fiziksel bir benzerlik ilgisi kurulabilirdi. 
